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Kampen, October 4, 1877
A biographical sketch of A. C. Van Raalte by A. Brummelkamp which
was published in Zalsman's Jaarboekje voor Kerk, School en Zending
in Nederland voor het jaar 1874-81, pp. 91-116.
/
Translation by Dr. Henry ten Hoor.
A key document.

Dr. Albertus Christiaan van Raalte
/by A. Brummelkamp/
The picture that adorns this year's Zalsmads Yearbook leaves
no room for doubt whether or not the man pictured there knows what he
wants, whether or not he has a purpose in life. If we frankly add
that his whole life gave proof that that purpose was nothing less
than the glory of God and the salvation of sinners, then the reader
will surely agree with us when we say that it was a happy idea of
Mr. Zalsman to revive the memory of Dr. van Raalte among us by means
of this portrait.
If it is true that he has by now been a citizen of the United
States of America for several years and that he revered his second
fatherland highly, it is also true that he genuinely loved his old
fatherland, our Netherlands, and out of his heartfelt concern for its
weal and woe sent to heaven fervent prayers for our land and people
and especially for the church of our Lord in our midst.
Being in constant correspondence with him, we continually received new eveedence of this, and when eleven years ago, he visited
his old Netherlands once again and as the servant of God preached the
gospel everywhere, it was like a tkiumphal progress inithe service
of the Lord, and his heart leapt for joy to see the grea±ddeeds God
had done in our midst.
Since I was able to comply with Mr. Zalsman's request and
supply him with a very good likeness of van Raalte, it will surprise
no one that he wished me to send him also a biographical summary of
van Raalte, especially since it was well known that we had been acquainted for years and were closely connected in more than one way.
Could I dent such a request? However, the reader who knew van
Raalte intimately must not take it ill of me if my sketch does not
reveal everything about the great powers given by God to that little
man, the talents that were entrusted to him, and how he made the most
of them. And now to business.
I know almost nothing about his childhood. I can assure you
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that he grew up a happy, playful, and vivacious boy "a la Dutch
boys" as depicted by Hildebrand. The little of his boyhood and youth
that I came to know through our friendship gave me sufficient evidenc goof that, and this agrees with what I saw of his livel and industrious disposition.
We became acquainted in 1832. It was that awful year of which
da Costa sings in his "Twenty-five Years":
God with His cholera shaking the peoples!
For months the sickness had been approaching and had been prophesied as "the angel of destruction of Oman's threshing floor.
The summer vacation had begun, and at that time the Angel first trod
Dutch soil at Scheveningen. Among the cites that were first and
seriously struck was Leyden, the Alma Eater which we called home.
When I returned there at the end of the vacation I found my
friend, S. van Velzen, already there. Soon he told me that he had
made the acquaintance of a theological student who was beginning his
training and who, he thought, we should have as friend and brother.
His father had brought him to Leyden. Van Velzen had met him before.
With great satisfaction he told me about this very respectable, godfearing old clergyman from the congregation of Fijnaard. He had
already returned home, but as van Velzen had guessed from the moment of first meeting, we had in the younger van Raalte a lovely
friend. Even though he was in his first year and we in our second
year of theological studies, this did not hinder our relationship in
any way. We found eachother fellow believers, friends, and brothers.
We found this new friendship doubly pleasant because our former
fellow students, Bahler, Meerburg, and Scholte, had left the academy
and were already working in the Lord's church.
That cholera-year was for van Raalte, as for so many others,
the moment of recognition of the great favor of the Lord, the moment
in which he, as Albert Knapp says of himself somewhere, "after longer
and shorter wanderings, came to himself," He was no stranger to the
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ways and the service of the Lord. His father had been a true Christian
father and an example to him, had pointed him not to his own works but
to the merits of Christ. Not Only in words but in all of his life he
had allowed him to observe the man of joyful and childlike faith,
and the Lord moved him early to accept with joyful faith the Christ
of God as his savior.
Since we were known as partisans or enthusiasts or followers of
da Costa, wery were practically excluded from the society of the other
students. Van Raalte had previously been a member of the Student
Society, but we never were. From this moment he would never again be.
One should really have lived through those times to be able to form
an adequate idea of them. Liberalist the doctrine of virtue and good
works, individual honesty, the excellence of humanity and human
reason were the gods with whose glory men could not satisfy themselves.
It was known that there were a few stragglers here and there
who did not join the chorus of the era, but no one paid any attention
to them. "They kept qkiet and would soon die out." So they thought.
In recent times "a couple of Jews, da Costa and Capadose, let
themselves be heard from as supporters and disciples of that old
grumbler Bilderdijk" -- that was bad and set pens and tongues in
motion. And lately-I:people noticed that those folk were proud of it
and that some of their sentiments were to be found among the students.
When I presented the outline of an essay to Prof. Kist, he told me
as much. "They are not to be found in Utrecht or in Groningen, but
they are here and I have heard you named as belonging to the group.'
I have little objection to that, and even find it good that those
folk can also have their way, and I thought I should mention this
to you."
It was the kind of time in which we were considered the scourings at our Alma Prater. We found friends and supporters in the circles
of certain simple and pious folk, but otherwise we were completely
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avoided like pariahs. No wonder that we felt so close to one another.
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It also happened that our Meerburg paid a visit on a certain
occasion to his parents in Leyden and also looked us up. As a citizen
of Leyden he was well acquainted with the people, and a s a result of
his connections we became acquainted with a family consisting of three
sisters and one brother, and the Lord arranged it that each of us
might call one of the three "his own" and at the same timefflund in
the brother a hearty friend, a friend who shortly became a brotherin-law and a brother in the Lord, who from the beginning of the
ecclesiastical conflict stood vigilantly by our side. Although the
sisters have already entered their eternal glory, one earlier and one
later, we had and still have a faithful companion in this our brother,
Rev. de Moen, who labors even now as pastor and teacher in our congregation at Boesburgh and has for many years discharged the duties
of Treasurer of the Theological School and Mission of our church
with great faithfulness and precision.
We return to the van Raalte story. At the regular time van
Velzen and the author were admitted to the ministry and were busy
in the church while van Elamite, a year later, presented himself to
the Provincial church board for candidacy. As with us all, including Scholte and Meerburg, South Holland's Provincial Church Board
was appointed for our examination. So it happened with van Raalte.
Like us he did well in his examinations. The examiners said there was no problem with the examinations but that they
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had a question:
"Do you know the regulations of the church and do you agree with
them?"
"I do not know those regulations, but I will have to sign
the statement of unity of our church and I have no qualms about that."
"Then, sir, go and learn the regulations. In August you may
return. If you are in agreement with the regulations at that time
you can be admitted to canddidacy, otherwise not."
"But, sir, what is this? This is never asked of anyone and no
one knows them, but I have no scruples about them."
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"No, sir, it can't be done that way. You must first investigate them."
"But, sirs, how is it that this is asked of no one else?" Then
one of the members (Ithink it was Rev. Pluigers, minister at Leyden)
approached him and said:
"I'll tell you why you are being asked this question: it is
because you belong to those clubs which at Leyden agreed to cause
confusion in the church."
"Well, sir, there is nothing to it. I know nothing about it.
I dislike all those matters and quarrels. I desire nothing but to
preach Christ. Let me subscribe to the statement."
no, sir, this can't be changed. You must go now and you can
return in August."
This happened in May, 1835.
Well, now. Van Raalte spent a lot of time at my house that
winter and I often suggested that he look into the Regulations but
he constantly showed his reluctance to learning them or to bother
himself with them. He finally'saw that he must do it, and it was
convenient for him to do it at my house. I had procured four or
five large octavo volumes which had cost me about f 20. Because I
had already discovered that the church governments derived their
authority from them, I was resolved not to neglect them.
Van Raalte soon discovered one thing and another in the Regulations that offended him. August soon came and he found himself
again before the Provincial Board at s'Gravenhage.
"Now, sir, have yyou studied the Regulations?"
"Yes, and found a number of things, for example, that no one over
30 years of age may be admitted as a teacher of religion, that Remonstrants must be allowed to partake of the Lord's Supper and...."
"Enough, sir. Then you cannot be admitted."
They remained unmoved in this opinion and van Raalte was forced
tp leave. Where to and what now? He had not failed and yet was
not a candidate. Where should he go?
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To Leyden, to Prof. Clarisse, a schoolmate of his father to
whose concern his father had directed him.
Clarisse shook his head in disapproval, took up a pen, wrote
some lines and said. "Take this to the Hague to the President of
the Synod, Dr. Donker Curtius," Curtius spoke with van Raalte and
said that in his judgment he should be admitted in the regular
manner to avoid further confudion and sent him with this message to
Rev. Sluiter, Secretary of the Provincial Church Board. He told
him in effect that there was nothing to be done.
Van Raalte heard nothing further.
There he was. The ecclesiatical action concerning Rev. de
Cock of Ulrum was in full swing. He had already been suspended
and throughout the country there was a good deal of agitation.
Van Raalte regarded this with sharp disapproval and complete
aversion. The manner in which de Cock explained himself in his
pamphlets was very disagreeable to him.
Meanwhile, he was a candidate and as such was allowed to
preach. He preached once at our place in Hattem and also at van
Velzens in Drogeham and also,I think, at Hogerzijl in Lutjewoude
and perhaps a few other places with Scholte and Meerburg. His father
had been dead for a rather long time so he could not consult with him.
But, because the church boars pursued the matter energetically, de
Cock was soon dismissed, Scholte was suspended because he had preached
at the invitation ofithe entire consistory at Ulrum while the adviser,
like a pope, had forbidden this on the basis of an article of the Regulations, my case was pending, Meerburg and van Rhee were being troubled, van Velzen was attacked at Classis as a troublemaker because he
brought charges of erroneous teaching against a couple of pastors
from Groningen. The situation was very tense. At this point he read
the "Earnest and Entreating Word of Rev. Capadose" and came to the
conviction "that the present church government is anti-reformed in
principle, direction and practice, militating against the Honor of the
King of the Church and violating the rights of the people." We quote
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these words from his own statement which appears in the periodical
De Reformatie, Vol. I, pp. 137 - 153.
In view of the speed with which the church boards made decisions
calculated to crush all opposition, it will surprise no one that van
Raalte was armed with power to preach and that he experienced
Or
he accomplished (how should I say it?) what W. Brakel says so impressively:1
"When the Lord brings persecution to the church by means of the
world, when errors are espoused by the church and when repression and
persecution result, preachers and others who champion truth and godliness then take sides against those forces but remain companions of
those who fear the Lord and confess his truth. If you are thrown out
by them or are forced to join with them, if by your refusal you are
bereft of your belongings or thrown into prison, treated as criminals,
threatened with the sword, gallows or wheel, or brought to the death,
then pause and reflect that the Lord is calling you to martyrdom. If
the persecution comes from within or from without through the Antichrist, that is all one, and your confession remains the same and your
faithfulness remains the same and your reward remains the same.
"Don't be troubled if you are considered among those of evil
reputation because that is nothing new: the Lord Jesus was persecuted and put to death because he was considered evil. They said,
'We don't stone you for any good work you have done, but for this or
that reason.' The old pretexts were, 'you disobey the authorities,
you oppose them, you start rebellion, you cause schism in the church,
you believe mortal heresies and errors and try to propagate them.
That's enough; away with him.' I say, don't be troubled about this,
but cleave to the entire truth and witness to it in word, deed, and
suffering."
1 Vol. II, Chap. 20, Para. 12 and 13.
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Surely, no beaten path, but still a clearly defined one, would
be his from that time on. It was the path described by Brakel. He
was steadfastly loyal to those who were being persecuted, and preached with power wherever he found himself. Barns and stalls were his
sanctuary, but God caused his preaching to be effective even though
very soon he was haled into court like a criminal.
Weeks and months passed in this way. All through the country
congregations were tOSO organized in opposition to those that2,remained under the Netherlands Hervormde church government. The need
for fellowship in the Gereformeerde manner became evident in many
ways. The church board had deposed de Cock of Ulrum, Rev. Schélte
of Doeveren and Genderen, Rev. Brummelkamp of Hattem, Rev. van Velzen
of Drogeham, Rev. Meerburg of Almkerk, Rev. van Rhee of Veen in
quick succession. Four separate provincial church boards were guilty
of this by their actions and others by their passive approval.
Each of us went his own way guided only by his own conscience.
But as the congregations sought our fellowship and felt that they
needed us, so we felt in return. Being genuinely presbyterian in
principle and not wiShing to become what we were not, but wishing to
remain Gereformeerd, we tried to get together according to the old
Gereformeerde ideas and enjoy fellowship. This soon led to the
establishment of Classical and Provincial meetings and these in turn
called for a general or Synodical assembly. Thus we grew under
pressure and adversity. The more we were repressed the more we grew.
The combined congregations of Genemuiden and Mástenbroek had the
courage to call Candidate van Raalte as their pastor and under divine
guidance he accepted the call.
There was soon a desire for a general assembly and preparations
were made.
The first occasion for this was very likely the royal decree of
December5, 1835. This decree contained, along with strong censure
of our disobedience as shown in our secession "from the communion
which we recognized" (these were the king's words), a warning to return and a demand that if we persisted we must turn over our Statutes.
-8-

We had already sent in our creedal statements and His Majesty had
declared"that there was nothing to be found in them contrary to public
order or good morals." In general we had declared that we would
organize according to the old church order of Dordrecht.
In an age dominated by regulations the government also asked
for our regulations or "Statutes,"
The desire to respond to His Majesty as a community and as believers according to the old Gereformeerde religion and a need to be
able to answer the question of the "Statutes" very likely resulted,
as I said, in the first occasion or at least in an early assembly
which we held in March, 1836, as our first Synod. The Acts of that
Synod were then published and made available to everyone. One of the
significant acts of this assembly was the recognition of the calling
of Candidate van Raalte by the congregations at Genemuiden and Mastenbroek. The assembly found not the slightest reason for not giving its
approval and decided to recognize van Raalte's diploma from the
Academy and merely to examine him in theology. It is to be understood.,
that this was done not because we were unsure of him or his persuasion but as a matter of principle. From the very first moment it had
to be firm and clear that amongst eachother and in this matter we
would proceed in the Gereformeerde way and avoid any imputation of
rashness. After the examination was concluded and no one voiced any
objections to his admission but were all eager to receive him as a
fellow pastor under the cross of persecution, he took the oath against
Simony, subscribed to the Articles of Unity, and was ordained an elder
in that assembly by the laying on of hands.
One or two days later his marriage was solemnized in the same
assembly. Immediately the next Sunday he began his ministry in the
power of the Lord Jesus Christ.
Because he was so fervent of spirit and mighty in speech it is
no wonder that the secular authorities took fierce action against
him and then naturally the people thought they should have nothing
to do with the "pariah." How much little Genemuiden experienced in
those days! Cavalry garrisoned in Mastenbroek were also used in
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Genemuiden to hinder the religious services and to disperse the
worshippers, but there were also mighty signs of God's grace in Christ
at that place and in that time. From that time on van Raalte worked
out of Genemuiden but the focus of his activity was mainly Overijsel
because Genemuiden lay in a remote corner of the province and was
therefore quite unsuitable. Thus a couple of years later a provincial
assembly decided that he should live at Ommen.
The opposition was great there also which certainly did not
diminish when it became known that a church was going to be built
there!
Much opposition, much blessing. The mayor had already announced
that he would have to imprison van Raalte as a common, undistinguished
fellow. He was shut up in a little hole where he was treated as a
criminal or at least as a debtor. He spent the whole night in that
cell and the next day he was taken to Deventer by one or two policemen. Thay walked that distance. He was brought before the judge
of the court of preliminary inquiry and examined by him. It was not
long before the judge said very kindly, "Mr. van Raalte, I dismiss
you because there are no legal grounds upon which I can detain you."
Well, van Raalte departed. He went, I know, in the same mood
that is ascribed to the apostles in Acts 5:41, "rejoicing that they
were counted worthy to suffer dishonor for the sake of Jesus." In
the evening of that same day he preached in Deventer itself to which
the most obvious and open opposition to the Lord's cause had transported him.
Of the many unusual things that happened to him in those days
we mention only this:
On one occasion
open to a very large
in the middle of the
Raalte is standing.

he preached at Staphorst (or Rouveen?) in the
congregation. The mayor and his constable arrive
service and press through close to where van
He ,raises his voice:
"Van Raalte, in the name of the king I order you to dismiss this
assembly!"
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"Mr. Mayor, I s1JJnd here in the name of the King o£ kings to preach
the gospel and I may not stop."
I don't know whether or not more was said, but I do know that the
mayor stayed for a few moments and stood with covered head among the
people during the singing, preaching and prayer.
Van Raalte scolded him publicly for this behavior saying that
he had been disrespectful in a public worship service. The mayor
reported the matter and accused van Raalte, the one who had been
victimized by the police, of disrespect for his office.
When the case was brought to court in Zwolle van Raalte was given
a three-month prison sentence. He appealed this decision. That appeal
had to be heard at Arnhem. Our highly respected lawyer, A. M. C. van
Hall, who at that time was not yet a member of our church but had
nevertheless excellently pleaded the cause of religious freedom here
and there, was very sorry that he could not be present to plead the
case on the date set. Meanwhile he calls to van Raalte's attention
the legal fact that in such cases misdemeanor is indicated only if
animus laedendi 1 is apparent, and that it was van Raalte's business
to emphasize that in this case there was no such indication. What
happened?
God directs things in such a way that the judge shares this
feeling and declares van Raalte innocent. On what grounds he still
remanded him to prison for eight days I do not recall. But I know
this: he was not there alone. His wife lived with us during those
days. With her and members of my family we visited him in prison
and could hear the massive gates and locks being opened and shut,
but we rejoiced with him in the nearness of God by which men such
as Paul and Silas were able to sing psalms in the night and enjoy
the sweetness of fellowship with Christ and with eachother, which is
known as the fellowship of the saints.
1

Intending to insult,

It goes without saying that we cannot record everything here, but
enough to understand that van Raalte went on from strength to strength.
"The cunning of Satan was not unknown to us," Paul writes to the
Corinthians. We lived and worked in those days as though it WS was
unknown to us, and I ascribe to this the fact that Satan was able to
cause much division and disagreement among us to the detriment of the
Lord's cause. As I write, I think especially of the rupture occurring
at and after the Synod. The passage of time has, by God's grace,
healed the wound and we need not go into detail. We merely remark
that van Raalte suffered a great deal under these conditiond. What
menStal anguish we endured and how it hurt him to see brothers fighting
over matters in which they should be supporting one another in the
spirit of Phil. 3:15 and 16.
Meantime the work of the Lord prospered. The needs of the many
developing congregations became greater and greater. Here and there
men arose who wished to enter the ministry of the Word in the regular way. Although on the one hand we shrank from the task, on the
other we were simple enough to apply the old advice, "Search out men
of good report among the brethren," not only for appointment as deacons
and elders but also as pastors. However, the pastors must first receive instruction, and when they offered themselves, we could not,
might not, turn them away.
And so van Raalte soon became aware of two worthy men from the
province of Groningen, de Wit and Wildeboer. The first was an authorized catechism instructor in the Hervormde denomination who was often
asked by both Mennonites and Hervormde pastors to substitute for them
in preaching the Word. It was impossible for him to continue this
in an irregular way and so he applied to van Raalte for training.
The other was a baker but had a fervent desire to be a"hedge-priest."
This matter became very important to us because a couple of
brothers applied to me for training also. We did not dare to refuse them, but saw, notwithstanding our limited abilities, that we
must help fulfill their desire to some degree. Is it any wonder that
soon we were talking about uniting for this purpose?
-12-

"Van Raalte should come to Arnhem or Eruffiffielkamp to Ommen."
We soon faced this alternative, and the upshot was that van Raalte
was transferred to Arnhem by virtue of a decision of the United Provincial Church assemblies of Gelderland and Overijsel in 1844.
Meanwhile we had become acquainted with Mr. A. B. Veenhuizen. A
native Netherlander, he had had his training in Geneva at the Theological School of Mr. Merle d'Aubigne and others but had no desire to
work in France or Belgium. His heart drew him back to his own country.
Committed heart and soul to the free church, he sought out and found
van Raalte whom he had supported on previous occasions, and was therefore tery useful to us in the training of the pupils which the Lord
sent us. Thus we worked for a time with, I believe, the obvious
blessing of the Lord.
Meanwhile, our work was difficult, and because everything was
still in its infancy, our difficulties, from a financial point of
view, were many. Some came to us able to support themselves; others
were supported by congregations or friends. Although we did not
immediately, as we did later, accept any young men on the strength of
"a treasury devoid of money," in any case Veenhuizen's salary had to
come out of their tuition. The book of our receipts and disbursements of that--period stands as a dramatic witness. At the top of each
page there is an inscription or the page bears a notation, something
that makes it possible for the reader to comprehend our circumstances
during that time.
Thus somewhere there is a notation of a gift: "From a lame
deacon, f 100,00 / .
.9/1
_ : "Lame" means: tired of the small-spirited
hairsplitting that has caused so much misery everywhere.
And there is an inscription in another place, "From the depths
but faithful in heart." And again, "I answered you from the caves of
thunder."
At that time there was also opportunity for diaconal activity.
Later we spoke of it as the time when America was discovered. That
was in the days when a Minister of the Second Chamber spoke the dread-13-

1
ful word "malaise." The country exists in a condition of malaise.
Among those whom we supported with diaconal funds there were those
who were in the prime of life. Were they unwilling to work? They
would dearly love to work, of that we were convinced, but there was
no work, or insufficient work, or at least no profitable work. We
always proceeded on the assumption that Widows and orphans, the aged
and the worn out should be assisted by the congregation and that the
expression, "You shall eat your bread in the sweat of your brow"
implied both a promise and a duty. Instead of the regular weekly
distribution to the poor we had young people who had to be helped
with f 50 or £ 100 in the hope that with God's blessing they might
"get on top': But in vain. That money evaporated and soon they were
again among the paupers.
In these days it happened that a former schoolteacher passed
through Arnhem. He came from a remote section of Gelderland. He
came to say goodbye.
Where to?
To Illinois in North America.
How I was affected by that word! What? I felt an inner burning. What, shall a brother be forced to leave the Netherlands and
wander in foreign, uninhabited regions because of our inadequate love
and generosity? Because actually America was then still considered
by almost all our people an uninhabited and savage land desired by
and good for only the riff-raff of the nation. Now and then we saw
groups of German emigrants, but only in Arnhem or Rotterdam, and we
regarded them with disdain or at best with a syMpathetic shrug.
So how did you get this idea? I quickly asked him this question
and he shows me a couple of letters from previous emigrants.
Meanwhile I had sent my maid to invite van Raalte to come over.
And what happened now no pen can describe.
The letters which our emigrant brother showed us were only half
legible: bad writing, bad paper, bad spelling, but they were letters
1 Illness.
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in opposition, but the needy came to us begging for assistance and
advice, advice or help. There was much activity. The matter was
discussed and emigration soon assumed important dimensions. It came
from the borders of Germany to Achterhoek and from there it spread
to Arnhem and surroundings and from there to Zwolle and Ommen and all
those parts. The number of emigrants was large. Rev. Scholte and Rev.
Heldring were quickly convinced and joined with the Minister of
Colonization in calling attention to it.
You ask, what was the object of all this?
Well, to the question "why do you not direct the emigration to
Java?" our answer always was "Java does not allow freedom of religion."
The Governor-General can expel, exile or eject anyone whom he deems
dangerous even without charges being brought. What might have hap-

moss

no legal changes can only be ipened to us there if there
magined. We requested changes in these matters. The Minister's reply
was clear. America remained our only opportunity. All this happened
in the spring of 1845.
Van Raalte contracted typhus in the summer and for several days,
though confident in his God, was physically very weak and on the point
of death. But van Raalte was not yet to die. We prayed fervently
for his recovery and the Lord heard our prayers. When he was recovering but could not yet leave his bed, he announced his decision to
emigrate to America. What a shock!
Why did he wish to do this?
Well, those people, those emigrants, ignorant of the language
of the land, god-fearing folk from among the faithful -- how could
they get along, who would be their Moses, Who would be their Aaron?
Will they not easily become a prey to irreligion if no teacher or pastor
accompanies them and if they are bereft of the means of grace?
These and similar questions made his answer inescapable. Provision had to be made and van Raalte soon came to the decision: depending on the Lord, I and my family will also go. And he went.
In September of that same year, 1845, my wife and I accompanied

him and his family to Rotterdam and to the ship that would take him
over. On board the ship we sang and prayed and commended eachother
to the Lord. But if ever I felt what it is to collapse or to be
threatened by circumstances to give up, it was when I rose before the
congregation to preach on the following Sabbath. My strength forsook
me. In da Costa's poem about Habakkuk there is this passage:
I felt my powers to decline
MY bones were melted and collapsed
And yet. . . .
I felt something like that, and yet we could say, "God helped and
supported."
Van Raalte had left. Soon Veenhuizen went too. Soon half of the
fourteen students who had surrounded us left, and the question arose
in the mind, "Must we all go there; is it almost finished here in the
Netherlands? Will nothing survive but a people of God that must either
ally itself with the world or be torn apart by petty religious quarrels,
that rages against brother and thus, powerless and dead, becomes numb?
Time would tell, and now we know. We were allowed to remain here
at our post and now from day to day we witness the goodness of the Lord.
Van Raalte left; his God led him and his followers. What work was
in store for him and what God's purpose for him was is to be read in
the book of divine history. We can barely touch upon a few of these
matters.
If here he was often overcome by the troubles of the church,
there it happened, too. What a large number of emigrants there was,
without money or ability to speak the language, in whose midst he was
active, for whom he must find lodging, for whom he must find work
for the approaching winter in the place where they had settled!
With the help of many fine men with whom we had corresponded and
consulted whose names I may not neglect to mention with highest regard
such men as Thomas de Wit, minister of New York, Isaak N. Wijckoff
of Albany, Mr. Kellog of Detroit and others -- he immediately began
to work with these to find an area where they might settle. Although
we had constantly had an eye on Wisconsin or Illinois while we were
still in this country, when van Raalte investigated in that country
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and had to make a prayerful decision, he finally chose an undeveloped
section of Michigan, a section lying between two lakes and liberally
supplied with timber as best suited for the people who surrounded him.
In retrospect he often reflected with great satisfaction and rejoiced
that God had directed him in this way. That for others, for many,
for example, who travelled to Iowa the following year and founded
Pella there, he readily concurred that that area was good for them
because those people had greater resources. But for people without
money and possessing only the ability to labor he believed, even in
retrospect, that the prairie region was inappropriate and that forested
Michigan was exactly the place they needed.
It is easier to say what the settlement has become than what it
cost. There is a saying in America, "Settlements are good but on the
bones of the settlers."1/This is Brurnmelkamp's rendering of the Dutch
found in his footnote. Tr./ How the hard truth of that saying was
experienced by strangers. In van Raalte's circumstances, anyway, this
was the case. There was not one brother among his group who was his
social equal. They were all peasants, god-fearing, to be sure, and
loving the truth, but Dutch to the very marrow, and they left all the
responsibilities to him -- church and school, security and civil
matters, secular and spiritual concerns!
All this he had to manage, and as the first tree to fall received the first axe stroke from his hand, thus there was literally nothing in which he did not take the initiative or become the inspiration. Everything depended on him.
And as such things gij in America, those uho here couldn't move
a muscle without someone else's example, there immediately behaved as
though they were the fount of wisdom. The result was that instead of
1 Nederzittingen, ontginningen zijn goed maar het tweede geslacht
pluckt er eerst de vrucht van. /Settlements, developments are good,
but the second generation rdaps the first fruits of them. Tr./

-18-

concentrating themselves in one area during the early period, they
very soon were spread among seven or eight villages.
The town where they settled was to be called Holland, but the
Zeeuwsch emigrants preferred to go out a bit farther and settled the
town of Zeeland; the Vriesians, Vriesland; those from Overijsel,
Overijsel; and as if that were not enough, those from Graafschap
settled Graafschap.
I believe I di) not overstate the case when I say that van Raalte
was, emphatically, a man of prayer. At the beginning of this account
we referred to his portrait and said, "That man knows what he wants."
no matter
And so it was, but he also knew that/what he wanted or didn't want,
he could do nothing without Christ. He experienced also that the
Lord's grace is made perfect in our weakness and herlearned to say
with Paul, "I take pleasure in weakness and need so that the power
of Christ may live in me."
And this is what van Raalte achieved in an indirect way both
socially and ecclesiastically:
All of southern Michigan attests to his influence. Holland, the
town that was the mid-point of all this activity, attests to it.
There it lies on the shores of Lake Michigan with its boats and ships,
with its railroads and trains, there it lies as the center of all those
eight or nine towns whose names remind us of our Dutch provinces; there
it lies with its churches and schools, especially its college and it
fulfills the expectations which Rev. Wijokoff already had in 1849,
to be a great blessing to the entire West. Surely it will become that
more and more if the people only continue to cleave to the Lord and
confess his name.
How van Raalte labored with an eye to the religious concerns of
the settlement is evident in the early establishment of the church.
His concern for the material is shown in the deepening of the harbor.
His concern for the religious-intellectual is seen in his desire to
establish a college.
How often and how far he travelled for the cause! As evidence
of this labor I reproduce a conversation which he had with some of the
ministers in the East.
-19-

In an assembly of ministers he had spoken powerfully and had requested financial assistance for the establishment of endowmwnt funds.
He was told, "Your zeal is commendable but you are getting ahead
of yourself. First get properly settled and then start thinking
about the college."
"But," he answered, how shall we justify this before God and to
the next generation if we provide for material needs but fail to provide for the intellectual-spiritual interests of the future?"
"Yes, but yoU, have no means or money."
"That's exactly why I am here. You, our friends and brothers
have these things and I come to you for help in this matter."
How the Americans, who have an eye and a heart for essential
greatness and worth, valued his labors is seen in the fact that the
Theological College at New Brunswick honored him with the degree of
Doctor of Divinity as an expression of their "respect for his perserverence in a good cause."
The State University of New York conferred on him a similar degree for similar reasons. "I am ashamed and embarrassed," he wrote us,
"but if the whole world wants this, I will have to accept it."
During the Civil War he was an enthusiastic supporter of the
preservation of the Union in the spirit of Lincoln. One one occasion he wrote us, "It certainly does not redound to my honor that
none of my sons has yet taken up arms against rebellion and betrayal."
Not much later he was happy that one of them had volunteered for
military service. Although the Americans have no orders of knighthood or decorative ribbons with which to show off, his son won a
permanent badge of honor in battle in the loss of his right arm.
He and a comrade, foraging for provender, were surprised by an enemy
detatchment.
"Halt!" came the command.
His comrade, who was riding a mule, obeyed the order, but van
Raalte put spurs to his horse. He was pursued by a volley of bullets
and a námber of the enemy. One bullet hit him in the shoulder and he
-20-

was almost wounded in the face. Soon he managed to get back to his
company. When his wound was examined it became evident that the entire arm would have to be amputated. His father has been able to observe this badge of honor for many years with satisfaction. This son
is not) serving with honor in a government office.
In 1866 van Raalte and his wife had the privilege of visiting
the old country. They were with us from Hay till September. They
were received and welcomed everywhere as beloved in the Lord, and it
was very satisfactory to them to see how the matters of the church
had progressed. With an eye open to the many fruits of the Spirit
which were evident also in the Hervormde church, he lived within the
circle of that church to which his labors had given so powerful an
inspiration.
We cannot express how he suffered when, having returned to his
second fatherland, his beloved Holland was destroyed by fire at the
time of the Chicago fire. The Lord helped him through this calamity
and afterwards van Raalte had the pleasure of seeing his Hope College
endowed with 122 promovendi so that the students could now be completely prepared for the ministry of the Word. There would have been
no need for him to regret the discontinuation of the Religion department this year. However, we think that if van Raalte had lived
this would not have happened. Meanwhile, we note with joy that
Classis Holland is already endeavoring to remedy the situation: It
will endeavor to create a theological "Professorship" at the institution under the title of Albertus C. van Raalte Professorship in
Hope College.
In 1871 his faithful wife preceded him into eternal rest. For
four years his own death seemed imminent and he wrote us an earnest,
cheerful farewell letter. However, he soon recovered to such a degree
that he was able to make a trip to Kansas to visit the growing congregations there and to organize them.
In that warmer climate he felt revived with rejuvenated powers.
But this lasted only a short time. The latter part of his life was
actually a period of suffering and deterioration of his earthly tab1

/No footnote number given
_ . in text. Tr./ As instructor at the
College he had already done this work for a number of years.
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ernacle, but through it all the strength of his faith and his patience was beautifully evident. He died on November 9, 1876, at the
age of 65.
The day of his burial was a day of mourning for all Holland.and
for the entire colony within eight or ten hours of Holland. As many
as possible from other areas like Illinois and Wisconsin participated
in the ceremonies and the people showed that they wished to demonstrate the respect of an erstwhile starving people by recognizing
him as the father of the entire settlement.
In all this it was evident that the memory of the righteous is
perpetuated in blessings and that faithful and zealous labor for the
Lord is not in vain. As for us who are left and live amidst a new
generation that in every way takes the place of the departing one,
we say with joy, gratefully remembering the good deeds and the outstanding qualities of our brother: may his asheS rest in peace
till the end of time as his soul, snatched from strife and misery,
already enjoys eternal bliss.
Let us meanwhile set forth in zealous labor, klyi with faith in
him who is the Lord of our righteousness, the chief shepherd and the
guide of our faith, Jesus Christ, to whom be the praise and the honor
and the glory forever.
May he be with the children of our beloved brother and sister.
May he be with Holland in Michigan and with all the settlements there
and in other places and allow them to be a seasoning salt among the
thousands coming to populate these regions,
A. Brummelkamp
Kampen
October 4, 1877
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October 4, 1877
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SONGS FOR PENTECOST
in the style of
Emmanuel Geibel

See, Pentecost comes with festive chiming of the clocks;
Nature rejoices; upon every bush there blooms
A happy rose that glows like a flame of fire
Which convulses the heart in holy rapture.
0, Spirit, that upon a time in golden fiery tongues
Descended upon the bowed heads of the apostles!
Ot that I too might be washed by your baptism!
Send down one spark of your fire upon this poet's head!
I know full well I am not worthy of this honor;
But -- will you forget faith and hope?
Do you descend only on the heads of the holy?
May not the poor also bid you a joyful welcome?
Often you have visited the fisherman's hut
And have sat at table with sinners.
II
The Holy Spirit is the free gift of God;
The Word -- it is a firm, eternal rock.
How do you think to prop them with your staff?
And should he slumber, will he not be concerned
For what he has held fast for eighteen hundred years?
0, you of little faith, would you despair?
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Het portret, dat dit jaar Zalsinans jaarboelije siert,
laat ons niet twijfelachtig bij de vraag of de man,
wiens beeltenis het vertoont, al of niet weet wat hij
wil, of hij al of niet een levensdoël heeft. Kunnen
wij met vrijmoedigheid daarbij voegen, dat geheel zijn
leven het bewijs leverde, dat dát doel niets minder
was dan de acre Gods en de redding van zondaren,
den stemt de lezer zeker met ons in, wanneer wij
zeggen, dat het cep gelukkige gedachte van den Heer
Zalsman was, om door dat portret de gedachtenis aan
Dr. van Ttaalte onder ons to vorlevendigen.
Is 't waar, dat hij sedert tal van jaren burger was
van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en dat
hij zijn tweede Vaderland ten hoogste vereerde;
't is niet minder waar, dat hij zijn oude Vaderland, ons
Nederland, als een echte Dataaf innig liefhad en hij
hartelijke belangstelling in deszelfs lief en leed, vurige
gebeden voor ons land en yolk en vooral voor de Kerk
des Hecren in ons midden opzond ten hemel.
Steeds met hem in briefwis,eling, kregen wij
daarvan gedurig nieuwe bow ijzen; en, teen hij, nu elf
jaar geleden, zijn oude Nederland nog eens bezoeken
mocht en allerwege als dienaar Gods het Evangelic
dor zaligheid weder verkondigen, was dat als 't ware
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een triomftocht in de dienst des Hoeren, waarbij zijn
hart van vreugde opsprong, till de aanschouwing der
groote daden Gods in ons midden.
Daar ik in staat was aan het verzoek van den Heer
Zalsman te voldoen en hem ccli zeer goed gelijkende
photografie van V. Beane to doen toekomen, verwondert
bet zeker niemand, dat hij daarbij ook eenig levensbericht van .V. R. van mij verlangde ; en zulks dos to
minder, naarmate men er meer mede bekend is, dat
wij jaren lang met elkander bekend waren en door
meer dan eenen band op 't nanwst vereenigd.
Mocht ik weigeren awn dat verlangen te voldoen ?
Tech 'made de lezer die V. R. van nabij kendo 't mij
ten goede, wanneer de schets, die ik lever, hem niet
alles to zien geven zal van de groote krachten in
dien kleinon man door God neergelegd, welke talenten
hem waren toevertrouwd en hoe hij daarmede heeft
gewoekerd. En nu ter zake.
Van zijn kindsche jaren weet ik zoo wat niets.
Dat hij als een vrolijke, dartel---- levenslustige jongtn zal zijn opgegroeid .0a-- la Hollandsche
door Hildebrand getee kend, meen
gerust te kunnen
verzekeren. Het weinige dat in jonoelings of mannelijken leeftijd bij vuendschappeluk verkeer daarvan
wel eens uitkomt, leverde mij daarvan genoegzaam
bewijs, wear dan ook geheel zijn bewegelijke en werk-zrune aard mede overeenstenat.
Wij leerden malkander kennel& in het jaar 1882.
't Was dat ontzachelijke jaar, waarvan da Costa in.
zijn »Vijfentwintig jaren" zingt

,God, met zijn cholera de volken sekuddend !"
Maanden lang was die ziekte reeds in aantocht en
aangekondigd als >de Engel des verderfs" bij Ornans
dorschvleer. De zomer-vakantie was aangebroken en
in dien tijd had deze Engel te Scheveningen het eerst
Neerlands bodem betreden. Onder de steden, die zwaar
en almede het eerst getroffen werden, was ook Leijden,
de >Alma meter" wear wij te huis behoorden.
Toen ik aan 't einde der vakantie er terug kwam,

03
vond ik mijn vriend S. van Veizen reeds dear. Spoedig
deelde hij mij mede, kennis genie alit to hebben met
col student, (lie nu de Theo'. les,u2u begonnen was bij
te wonen,
wie» hij dacht, dat wij. een vriend en
broeder zouden hebben. Zijn vader had hem near
Velzen had dezeti yen en
Leijden teraggebracht.
andermaal ontmoet. Met hoog,o ingenomenheid maakte
hij melding van hem als van een zeer achtenswaardigen, godvreezenden grijsaard en leeraar in de gem:mite
Fijnaard. Deze was echter limn reeds weer
vertrokken, maar gelijk v. V. van den eersten oogendien jongeren
blik
aan had gegist, wij hadden
student, in van Remit° eon liefelijke aanwinst.
Was deze in studie een jaar jonger dan wij, hij nu
in zijn eerste, wij in ons tweede Theologisch jaar, dit
geen opzicht.
hinderde ons. gemeenzaam verkeer
de. hope des
Geloofsr-,eenooten, vrienden en broeders
levens hadden wij in malkander gevonden. Voor ons
was die waist dubbel aangenaam, omdat onze vroeMeerburg en &hone do
gero medestudenten
Akademie reeds hadden verwisseld met den arbeid in
de oememite des Huron.
'VÍras voor van Rwalto dat cholera-jeer gelijk voor
zoovelen het owe
0 enblik van het racer kennelijk welbehagen des Heeren over hem, het oogenblik, waarin
bij, gelijk Albert Knapp het van zicbzelven ergens
uitdrukt, »na langer of korter omzwerven tot zichzelven
kwam," hij was geen vreemdeling in do wegen en de
dienst des Heeren. Zijn vader toch was hem een wear lijk christelijke vader en voorganger geweest, die hem
niet op eigen werk maar op Christus verdienste gewezen had. Niet alleen in woorden maar in geheel
zijn leven had deze hem den man des geloofs, des
blijmoedigen en kinderlijken geloofs doen gadeslaan,
en gaf do Heere hem ook spoedig voor ziclizelven met
blijmoedig geloof den Christus Gods als zijn Zaligmaker to omhelzen.
Bekend en geteekend, a‘,f, wij waren, als dumpers,
dweepers of da Costianen, waren wij eigenlijk van het
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aanleiding van zijn spieken,
vrij svtt1),1{.end
ks amen wij in h cm a met een hoisgezin, (let bud ond
t t enen broeder en gaf de I fecre
uit drie zusteis
weldra, dat haler cmi c 1 eeno der drie als >de zijne"
mocht roemen, ti edit wij in Wen breeder al spoedig
een bui telij ken v rit ad de hand drukten ; een vriend,
die ons weldra tin belie wdbroeder naar het vleesch
en ten broeder in den Mere werd en ook in den
wakker ter
kerkelijken strijd van den aanvang
zijd° stond. Zijn do zustcrs nu reeds, de eene vroeger
de andere later, ingegaan in de eenwigo heerlijkheid,
wij hadden steeds en hebben ook nu nog een getrouwen bondgenoot in dezen °mien broeder, Ds. de Moen,
die thans nog weer als herder en leeraar in onze gemeente te Doesboigh arbeidt en ook vele jaren reeds
het penningmeesterschap der Theol. SehooLen Zending
onzer kerk getrouw en met greet.° jnistheid waarneemt.
Dock keeren wij weer bepaald tot van Raalle terog.
Op den gewonen tijd. waren ook wij, v. Velzen en
schrijver dezes, tot do predikdienst bevorderd en in do
gemeente werkzaam, terwijl van Hutto een jaar later
zich aan liet Provinciaal kerkbestuur voor het
kandidaatschap aangaf. Gelijk ons allen, ook Scholto
en Meerburg, Zuid-Holland's Prov. Kerkbestuur was
aangewezen, zoo gebeurde zulks van Raalto ook.
&mulls mot ons het geval geweest was, liep
zijn examen gunstig af. Hier tegen werd hem door
de examinatoren gezegd, was geen bezwaar maar een
vraag
— Kent gij de Reglementen der kerk en zijt gij
daarmede vereenigd ?
— Die reglemen ten ken ik niet, maar ik moot humeri;
do formulieren van eenigheid onzer kerk onderteekenen
en daarin heb ik geen bezwaar.
-- Nu Mijnheer, ga dan keen en leer do reglementen kennen, Met Atgustus kunt gij terugkomen, Zijt
gij dan met die reglementen vereenigd, dan kunt gij
toegelaten worden, Lunar anders niet.
Mijnheer, wat is dat ? Dat wordt immers
—

verkeer niet andere studenten buitengesloten. Van
Raalte was vroeger lid geweest van de Studenten Societe; t, wij nimmer ; hij van dit oogenblik af aan
evenmin. Men zon haast zelf dien tijd beleefd moeten
hebben, om zich een denkbeeld te kunnen vormen van
die dagen. Het Liberalism, de leer van deugd en
goede werken ; eigen braafheid, do voortreffelijkheid van
den mensch en van de redo waren do goden aan wier
lof men zich niet kon verzadigen.
Men wist., dat er, ja, hier en dear nog wel van (lie
snide achterblijvers waren, die niet mede instemden
in het loflied der eeuw, maar men rekende dio niet
mede, »zij tech hielden zich stil en zouden ook spoedig
uitgestorven zijn." Zoo dacht men.
In den lateren tijd hadden echter »een paar Joden, da
Costa en Capadoso ziek als geestverwanten en discipelen van dien union knorrepot Bilderdijk" laten hooren en — dat was erg, dat had dan ook monden en pennon
in beweging gebracht. En nu in den laatsten tijd vernam men, dat die lieden zich er op beroemden, dat
er van hunnen geest ook ender do studenten gevonden
werden. Toen ik met een schets van een opstel bij
prof. Kist kwam, zeide die mij zulks (Ian ook. To
Utrecht zijn zo niet, te Groningen niet, maar hier
en gij zijt mij genoemd als daaronder to behooren.
Nu heb ik dear zooveel niet tegen, en vind hot
zelfs goed, dat die MC13.5011011 ook °hum zin kunnen
krijgen, doch ik meende u dat toch eens le moeten
zeggen."
Zie, zulk een tijd was het, waarin wij -ons eigenlijk
als aller afschrapsel aan de »Alma mater" bevonden. In
den kring van sommige eenvoudige vromo menschen,
vonden wij vrienden en geestverwanten, maar overigens
waren wij geheel afgezonderd en als «park's" ; geen
wonder dus dat wij zooveel te nauwer ons aan elkander
verbonden gevoelden.
ierbij kwam nog, dat onze Meerburg bij zekere
•:d
ndeidi zijn enders te Leijden bezocht en dus ook
.
Liijdenaar was hij niet deszelfs bevolking
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tau niemand gevraagd en niemand kent ze, maar ik

mogen bevorderen lot godsdienstonderwijzer ; dat men
de Eumonstranten ten Avond meal moot laten en .
— Genoeg Mijnheer, dan kunt gij niet toegelaten
worden.
Onwrikbaar bleef men daarbij en van Rana moest
heengaan. Waarheen en hoe ? Niet gedropen en -Loch
cum kandidaat. Waarheen ?
Naas Leiden, naar prof. Clarisse, een Akademievriend zijns vaders, aan wiens liefde de laatste hem
clan ook had aanbevolen.
Clarisse schudde bet hoofd afkourend, nam een
pen, schreef daarop eenige regelen en zeide : ga dear mede naar den Haag, naar den pres. der Synode Dr. '
Donker Curtius. Deze sprak met hem en verklaarde dat
hij oordeelde,. dat. men kern op de gewone wijze moest
toelaten om verdere beroering to voorkomen en zond
hem met die boodschap near Ds. Sluiter, Secretaris
i van het Prov. kerkbestuur. Deze zeide hem echter dat
or niets aan te veranderen was.
Van Raalte werd niets meer gowaár.
Daar stond hij. De kerkelijke procedure van Ds. do
Cock te Ifirtun was in vollen gang. Deze reeds geschorst
en geheel het land door was er vrij wat beweging.
Agitatie, zou men thans zeggen. Van Raalto ha%
coiner een vinnigen weerzin daartegen, een onverholen
Cook ,
afkeer. De wijze waarop, de vorm waarin
zich in zijn broehuren openbaarde, stuitte hem gewel•
Q1g tegen de borst.
frnassehen hij was kandidaat en mocht als zoodanig
prediken. Hij predikto een enkele keer bij mij to Hat tem. Dij van Velzen to Drogeham, ik meen ook bij
1 HoegerzijI te Latjewoude en misschien ook nog hier
on daar elders, bij Schott() en Meerburg. Zijn vader
was reeds geranium tijd overleden. Met hem kon hij
dus . niet raadplegen ; maar, daar de kerkbesturen do
zaak met kracht en geweld aangrepen; de Cock weldra
afzetten; Scholia schorsten, omdat hij op verzoek van
den cranschen kerkeraad to Munn had gepredikt, terwijl
de rconsulent, alsof hij pans ware, op grond van, een

Leb er geen bezwaar in.
.
— Neen, Mijnheer, dat gaat zoo niet. Gij meet ze
eerst gaan onderzoeken.
— Meer, Mijne lleoren, wat is dat toch, men vraagt
dat immers van niemand ? toen trad een der andere
Eieren toe (ik meen Ds. Plnigers die te Leiden predikant ivas) en zeide :
— Wil Ik ti eens zeggen waarom dat van -a gevraagd wordt
Het is omdat gij behoort tot die clubs, die toen zij
Le Leiden studeerde, afgesproken hebt om den boél in
de war to sturen.
— Wel Mijnheer, daar is niets van aan. ik weet
daar ook niets van. Ik. hek een afkeer van al die
dingen en twisten. Ik begeer niets clan Christus te
prediken. Lad mij de formulieren onderteekenen.
— Neen Mijnheer, daar is niets min te veranderen.
Gij moot heengaan en kunt met Augustus terugkomen.
Dit gebeurde in Mei 1835.
Welnu. Daar ik van Raalte, die den winter door
zich dikwerf ten mijnent bevonden had, meermalen op
de reglementen gewezen had, maar hij steeds zijn afkeer
betoond had van die to leeren kennen of zich er mede
in te laten, zoo moest hij zulks thans wel en was 't
hem zeer gemakkelijk, dat hij ze bij mij inzien kon.
ik had ze mij nl. aangeschaft een vier vijf deden groot
80, die mij ongeveer /20 hadden gekost; maar dear ik
reeds bespeurd had, dat de kerkbestitren daarin hunne
sterkte hadden, had ik gemeend zulks niet te mogen
nalaten.
Van Raalte zag nu spoedig in de Reglementen een
en ander waarop hij stuitte. Augustus was weldia
daar en hij bevond zich weer voor het Provinciaal
kerkbestuur te 's Gravenhage.
— Nn Mijnheer, hebt gij de Reglementen onderzocht?
— Ja, en een en ander gevonden, b. v. dat men
iemand die nicer den 30 jaren oud was, niet zon
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Art, in de reglementen eenvoudig geweigerd bad ; mijne
procedure hangende was ; van Meerburg en van Rhea
reeds bemocije,ijkt ; Van Velzen op de Elassis als
een lasteraar van zijne ambtgenooten aangevallen,
omdat hij een beschiddiging van onrechtzinnigheid
in de leer tegen een paar Groningscho leeraren had
ingebracht, stonden de zaken al zeer gespannen. Toen
echter was het dat hij het 'Ernstig en bidden(' woord
van Ds. Capadoso" las en daardoor tot \ de volle overtuiging kwam," dat het hedendaagsch Icerkbestuur
in beginsel, strekking en werking Antigereformeerd
is, strijdende tegen de eer van den Roving der Kerk
en schendende do réchten der gemeente. Wij ontleenen
deze woorden aan zijn eigen bericht dat voorkomt in
het Tijdschrift: Do Reformatie le dl. bl. 137-153.
Bij den snellen vaarb, waarmede do kerkbesturen
zich opmaakten, gelijk hot • scheen, om elke tegenspraak
den mond te stoppen, bevreemdt het zeker niemand,
dat van Raalte met kracht ter prediking werd aangegord en dat het hem ging,— of dal hij deed, hoe moot
ik het uitdrukken ? — wat WC Brakel zoo nadrukkelijk zegt : (1)
»Wanneer de Heere vervolgingen brengt over de
kerk door de wereld, als dwalingen stijf doorgezet
worden in do kerke en als men verdrukt en vervolgt,
zulke predikanten en anderen, die de waarheid en
godzaligheid voorstaan, kant u dan tegen die en blijft
een gezel dergene, die den Heero vrcezen en zijne waarheidbelijden : wordt gij door die uitgeworpen, wordt
gij gedwongen it met haar to vereenigen, wordt gij
door het weigeren beroofd van uwe goederen, in gevangenissen geworpen, als misdadigers gehandeld, ja met
zwaard, galg en rad gedreigd, of ook ter dood gebracht,
stoat dan en denkt dat de Hoare u tot het marteldon
roept: of de vervolging door die van binnen geschiedt,
dan of ze gedaan wordt van buiten door don Antichrist, dat is hetzelfde, en nwe belijdenis is dezelfde

(1) Dl. 2 bp. 20 12 en 13.
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en awe get,•en, laId is de uJr.le, (II .y koa 11,ij Arde.
nt zet n d.iar al .t over alc :ma n oyeacr een kwais al 4.aa1, de liar
ailed ; inl
den nen.a
werd ook or der ren kv. ad a naam vervolgd en
.gdocd ; zij zeidcn, wij S.ci1lcfl u niet over eenig
go nl werk, wnar daar cii dia root De oude voorI‘ easels wo rot : gij zij t nwe 0 t theta ongehoorzaam,
gij staat tegen bear op, gij sticht rebellie, gij maakt
scheuring in do kerk, gij hebt zielsyerdervende dwalingen en ketterijen en tracht die voori te planten ;
actie genoeg, weg met hem. 1k zegge, indict U dan •
over haar niet ; maar blijft volstandig do waarheid
aan te kleven ; en getnigerisse daarvoor to geven met
woorden, wandel en lijden." Zeker, geen gebaande wider een afgebakende weg was
voortaan dun ook de zijne. 't Was de weg door
Hij bleef hen (lie vervolgd werden •
Brake" genoemd.
, waar hij ook optrad
standvastig aankleven en predikte
met kracht. Schuren en stallen waren zijne heiligdommen, maar God gaf-kennelijk getuigenis ram Cot
woord zijner prediking en stond hij ook al zee::
spoedig als misdadigers voor de rechtbank.
Eenigo weken, eenigo maanden liepen al zoo voorbij;
In allo oorden onzes Vaderlands vormden zich gomeenten tegenover die, welke in gemeenschap bleven
met het Ned. Herv. kerkbestuur. Behoefte aan go•
meensehapsoefening op Gereformeerde wijze open- baardc zich allerwege. Het kerkbestuur had achtereenvolgens van de dienst des Woords ontzet Ds. do
Gook to Ulrum, Ds. Sehalte te Doeveren en Genderen,
Ds. Brummelkamp te 1•Iattem, Ds. \am Velzen to
Drogeham, Ds. Meerburg te Abnkerk, Ds. van 'thee te •
Veen. Vier onderscheidene provinciale kerkbesturen
maakten zich feitelijk daaraan schnlelig en do anderen
door bun lijdelijk toezien.
Ieder onzer ging zijn eigen weg, slechts gedwongen door zijn eigen geweten. Many, gelijk de gemeenten onze genwenzehap zochten en behoefte aan ons
gevoelden, zoo ging het ons insgelijks. lIcht presby.
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teria ansch in beginsel en die niets begeerden te warden,
wat wij niet naren, maar Gereformeerden wilden
blijven, zochten wij naar do aloude Gereformeerdo
instellingen met elkander in aanraking te komen en
gemeenschap te oefenen. Dit gaf al spoedig aanleiding
tot het ontstaan van Klassikale en Provinciale vergaderingen en deze weer tot de algemeene of Synodale.
Zoo groeiden wij in druk en tegenspoed. Hoe meer
wij werden verdrukt des te meer groeiden wij. De
gekombineerde gemeenten te Genemuiden en to Mattenbroek hadden den moed om den kandidaat van
Raalte als hun leernar te beroepen en onder biddend
opzien tot God nam hij dio moping aan.
Eene algemeeno bijeenkomst word, weldra verlangd
en voorbereid.
- De eerste aanleiding daartoO lag wellicht in de
koninklijke aanschrijving van 5 December 1835. Die
aanschrijving bevatte, bij strenge gisping van onze
stoutheid in do daad der afscheiding > van liet door
Ons> zoo luidde 's Failings woord, perkende kerkgenootschap" en vermaning tot terugkeering, den eisch, dat
wij bij volharding onze Statuten moesten overleggen. Wij hadden onze Belijdenisschriften reeds overgelegd en Z. M. had verklaard
daarin niets gevonden werd strijdig met de publieke orde en de
etude zeden." In 't algemeen hadden- wij verklaard
ons te schikken near de aloude kerkeorde van Der*
recht.
In de eeuw der Reglementen-heerschappij vroeg de
regeering echter ook near onze reglementen of
>Statuten."
De begeerte oin gemeenschappelijk en als belijders
der aloude gereformeerde godsdienst ons tot Z. M. to
wenden en op de vraag naar 'Statuten" te kunnen
antwoorden, gaf gelijk ik zeide, wellicht de eerste
aanhiding tot of althans tot eene zoo spoedige bijeen.
komt, als wij dan ook reeds in :Mead 183G gehonden
ladd,en als on he eerste Synode, De Handelingen dier
Syntal,t zijn toen uitgegeven en voor ieder ver.

krijgbaar gesteld. Eerie der gewieldvelle handelingen
(lezer Vergadering was, kennisneming van ,de roeping
van den kandidaat van Raalte door de gemeenten van
Genemulden en Mastenbrock. Be Vergadering vond
geen de minste reden om er gem° adluesie aan to hechten
en besloot v. Matte's diploma's van de Altademie to
erkennen, en slechts een onderzoek in te stollen in
de godgeleerdheid. Men verstaat zeker wel, dat dit
geschiedde niet, alsof wij onzeker waren aangaande
zijn persoon of gezindheid, maar om hot beginsel. Van
den eersten cogenblik af aan moest het vast staanen
openbaar vierden, dat wij op Gereformeerde wijze ig
elk ander en dus ook in dit opzicht werkzaam wilden
zijn en allo lichtvaardigheid vermijden. Nadat nu het
onderzoek was afgeloopen en niemand eenig bezwaar
had tegen zijne toelating, maar alien - hag gaarne als
een medeleeraar ender het kruis der vervolging, dat
ons drukte, wilden ontfangen, werd hom do eed tegen
de Simonie afgenomen, onderteekende hij do Formulieren
- van Eenheid en werd hij in dezelfde vergadering-mot
oplegging der handen des Onderlingscbaps bevestigd.
Ook werd in diezelfde Vergadering een of twee
dagen later zijn huwelijk kerkelijk ingezegend. Reeds
den volgenden rustdag aanvaardde hij zijne bediening
in de kracht van den Deere Jezus Ghristus,
Was hij metterdaad vurig van geest on machtig in
het Woord, geen wonder, dat de tegenstand der wereldlijke overheid vinnig losbralc en gelijk zulks dan gaat,
dat ook heb volk meende nu aan die >paria's" der
maatschappij ziek niet te kunnen vergrijpen. Hat kleine
Geriemuiden, wat heeft het in die dagen niet beleefd !
Pnardevolk in Mastenbrook ingelegerd, werd ook in
Oenemuiden gebruikt om do godsdienstoefeningen er
to beletten en uiteen te drijven, maar ook machtige
tcelconen van Gods genade in Christus dagteekenen
aldaar van dien tijd. Van uit Genemuiden was Overijssel van dal oogenblik af grootelijks het brandpunt
van Van Raalte's arbeid on dam dat Genemniden zoo
wat aan den uithoek der provincie en zeer ongelegen
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ng, werd een paar jaren daarna op cone- provinciale
Verg. besloten, dat Ommen zijn woonplaats zou worden,
Ook dear was de vijandschap groot, die zeker niet
weinig vermeerderde, toen men vernam, dat men daar
in de stad zelve een kerk ging bouwen
Veel tegenstand, veel zegen. Eenmaal had do Burgemeester reeds vroeger de vertooning gemaakt, dat hij Van
Eaalte als een gemeen, onbekend sujet moest gijzelen.
In een gemeen hok werd hij daar opgesloten, wear ziek
nog een misdadiger, of althans een gedetineerde, bevond.
Geheel dien nacht bracht Liu in dig hok door
en werd den volgenden dag door een (of twee) gerechtsdienaars naar Deventer geleid. TO voet werd die weg
afgelegd. To Deventer voor den rechter van Instruktio
gebracht en door dezen ondervraagd en reehoord,
duurde
a
het echter niet lang of .deze zeule zeer welwillend :,Mijuheer van Raalto, ik ontsla u, want er zijn goon
termen in de wet op grond waarvan ik it zou moeten
houden."
Welnu, Van Raalto ging heen. Zoo ik wel weet in eon
soortgelijke stemming als Hand. 6: 41 staat opgeteekend, aangaande de Apostelen D verb d, dat zij warm.
Ivaardig geacht om Jezus wil smaadheid to lijden."
In dell avond valt dienzelfden dag predikte hij, zoo ik
meen, ook reeds weder en nu in dat zelfdo Deventer
werwaarts de kennel ijksto en meest openbare tegenstand
tegen 's Heeren zaak hem had getransporteerd.
, Van de vele bijzonderheden, die hem in .dien tijd
troffen, vermelden wij alleen nog doze :
Hij predikte eens te Staphorst (of youveen ?) in de
open lucht voor eene grooto schare van toehoorders.
Daar komt de Burgemeester wet zijn veldwachter
midden in de godsdienstoefening en dringt door tot
dicht bij de plaats waar Van Raalte zich bevindt. Ilij
verheft zijn stein :
Van Raid te, in naam des leanings beveel ik U deze
Vergadering te ontbinden I"
›Burgemeceter, ik sta hier in naara van den Koning
der kettingen, am het Evangelic to verkondigen en mag

dat niet afbreken." Of er nog meer gesproken weird
of niet, is mij onbekend, maar dit weet ik, dat de
Burgemeester althans nog eenigo oogenblikken bleef,
en te midden van hot volk mut g,edekten boeide daar
stond, hetzij er gepredikt, gezongen_of gebeden werd.
Over deze zaak, als oneerbiedigheid in eeno openbare
godsdienstoefening, bestrafte Van Raalto hem in hot
openbaar. De Burgemeester maakte proces-verbaal op
en klaagde Van Raalte dual-dyer aan, alsof hij hem in
zijn kwaliteit als Burgerneeetor die met de openbare
pellet° belast was, had onteerd.
De zaak voor do rechtbank te Zwolle gebracht, werd
v. Raalte Veroordeeld tot een vierdo pars gevangenisstraf. Hij appelleerde echter tegen dat vonnis. Dat
appel moest to Arnhem dienen. Onzen zoo zeer gewaardeerden advokaat A.- H. 0. "van -Hall, die tom
nog niet bij onze gemeente behoorde, maar toch reeds
hier en daar de zaak der godsdienstvrijheid voortroffeint( bepleit had, spent het zeer, dat hij in V. 11's
zaak op dien-datum niet kon komen pleiten. Intuasehen maakte hij Van Raalte de opmerking, dat onze
' wetgeving in soortgelijke gevallen slechts misdrijf
aanwijst waar do ,(17tilMtS kale:zdil) blijkt, en dat
het Van Raalto's zaak was, or nadruk op to leggen,
dat van iets dergelijks in dit verband van zaken geen
sprake kon zijn. Wat gebeurt er?
God bestuurt het alzoo, dat de reehtbank dat gevoelen
deelt en Van Raalte daar vrij van spreekt. Op welken grond hij toen des al niettemin toch veroordeeld
werd om 8 dagen in de gevangenis door te brengen,
herinner ik mij niet. Alleen dit weet ik: hij zat dear
niet alleen. Zijne wow logeerde gedurende die dagen
bij ons. Met haar en met de mijne bezochten wij hem in de
gevangenis en konden de zware grendels en stolen hooren
ontsluiten en sluiten, maar genoten met hem van do
nabijheid des Heeren, waardoor men als Paulus en
Silas to Philippi Psalm!: zingt in den nacht en het
9 „Bedoeling" Oma te
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zoete van do gemeenschap met Christus en met malkander als de gemeenschap der heiligen geniet. Zoete
banden, liefelijke verdrukking, zeggen wij nu nog bij
do herinnering aan dat alles !
't Spreekt van zelf, dat wij alles bier niet kunnen
mededeelen, doch genoeg. Van Raalte ging steeds voort
van kracht tot kracht.
»Des Satans listen zijn ons niet onbekend' schrijft
Paulus aan de Corinthittrs. Maar, alsof zo ons ten
net:mimic onbekend waren, leefden en arbeidden wij in
die dagen, on sehrijf ik iet daar grootelijks aan tee,
dat het hem gelukte, zooveel tweespalt en verwijdering
onder ons to verwekken, waardoor do zaak des Huron
grootelijks schade leed. De breuk op en na de Synod°
in 1837 staat mij, terwijl ik dit schrijf, vooral voor
den geest. Na tal van jaren bestaan to hebben, is zij
door Gods genade thans geheeld en behoeven wij er
ook niet over uit te wijden. . Slechts merken wij aan,
dat Van—Raalte daaronder ook bitter—geleden heeft.
Welk een zielesmari stonden wij daarbij uit en hoezeer
krenkte het hem breeders tegen breeders le zien strijden over on in zaken, waarin wij malkander hadden
moeten dragon met het oog op Phil. 3 : 15 en 16. Intusschen ging het werk des Hoeren voort. De
behoeften der allerwege opkomende gemeenten werden
grooter en greeter. IIkr en daar deden zich ook
mannen op die in den geordenden weg de dienst des _
Woords wenschten te aanvaarden. Wij waren canyondig genoeg om — hoezeer wij er tor andere zijde ook
tegen op-zagen I — om het »Ziet dan om near
mannen, die goede getuigenis hebben onder de breeders" toe te passim, niet alleen op de aanstelling van
diakenen en ouderlingen, maar ook op die van leeraron.
De laatsten echter moesten eerst worden onderwezen.
En, waar zija zich er dan toe aanboden, konden, mochten wij ze dan wegzenden ? Zoo kwam \Tan Haan° al vrij spoedig in aanraking
tact twee waardige menschen nit Groningerland. Do
Wit en Wildeboer, de eerste een gammincerde hate-
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chiscermeester in het Herv. kerkgenootschap en die
vroeger tlikwerf door Mennoniete zoowel als hervormde
lecraren was gebruikt om voor ben op te treden ter
verkondiging des Woords. Dat langer te doen in dien
ongeordenden weg, — dat word hem onmogelijk„
daarom vervoegde hij zich bij Van Raalte, om opleiding. De ender was bakker van beroep, maar had
ook vurige begeerte tot de Dhagepreek."
Deze zaak nu, dear zich ook weldra een pear brooders
to hunner opleiding bij mij bevonden, woog ons zeer
zwaar. Wij durfden bear niet nalaten, maar zagen,
hoeveel onze krachten te kort schoten, om hear ook
maar eenigermate naar eisch wear to nemen. Is 't
wonder, dat wij al spoedig er over spraken om ons
daartoe met elkander to vereenigem?
»Van limit° kome wonen to Arnhem. of Bruinmolkamp to Ommen" ; al spoedig stonden wij veer.
dit alternatief, waarvan het einde was, dat Van Beano
krachtens besluit der Vereenigdo Prov. lcorkvergado.;
ringen van Gelderland en Overijssel, 1814, near Amhem verplaatst werd. Intusschen waren wij in dien
tijd ook hi kennis gekomen mot den heer A. B. Veenhuizen. Doze, Nederlander van geboorte, had zijne
opleiding gehad to Genève aan de Theol. School der
. heeren Merle d'Aubigné, e. a. maar had «cane begeorto
om in Frankrijk of Belgic te gaan arbeiden. Zijn
hart trok near zijn vaderland terug. gok met hart
en ziel aan de Vrije kerk verbonden, had hij Van
Deane gezocht en gevonden, en reeds eenigen tijd Unger
staan en was ons dun van dezen oogenblik af een
zeer nuttige medearbeider in de opleiding der ‘kwee-'
kelingen, die de Heere ons toezond. Zoo arbeidden
wij eenigen tijd voort en ik geloof, ender den kennelijken zegen des Hceren.
Intl:85°1ton was onze arbeid zwaar en dear alles nog
maar in do eerst wording was, waren nit eon geldelijk
oogprint beschouwd, onze moeiten vele. Sommigen
kwamen tot ons in staat om zich zelven te onderbonden, anderen werden onderhouden door gemeenten
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of vrienden. Al hadden wij nog niet terstond, gelijk
later gebeurde, jongelingen aangenomen op de 2, kas waar
zich niets in beyond," in ieder geval moest het traktement voor Veenbuizen er nit komen. Het boek van
onze toenmalige uitgaven en ontfang,sten ligt daar
als een sprekend getuigenis. Boren elk blad Staat
cone inscriptie of bevat eene of ancient opteekening,
iets, dat den lezer in staat stelt in onzen toenmaligen
toestand een blik te werpen.
Zoo staat dear ergens als gift vertaald:
"Van eon lammen diaken f 100,00,"
Lam, dit beteekent : vermoeid van do kleingeestige haarkloverijen, did' hier en daar zooveel jammer
baarden.
Zoo lees ik ale' inscriptie ergens
'Hit de dit-pten, maar met vertrouwen des harten.'
Elders wederom :
'Ds antwoordde u nit do Schuilplaatse des donders."
•
In dien tijd deed zich echter iets voor op kerkelijk
diakonaal gabled. Later spraken wij er dikwerf van als
van den tijd waarin 'Amerika ontdekt werd." 't Was in
de dagen, waarin een Minister in do tweedo limner het
ontzettend woord uitsprak It Malaise," het land verkeert
in een toestand van Malaise. l) Ouder degenen, die
wij nit de diakonale kas moesten bijstaan, waren er die
zich in de kracht des levens bevonden. Wilden zij niet
werken? 0, zoo gaarne, daarvan waren wij overtuigd,
maar er was geen werk of niet genoegramn althans
geen broodgevend werk. Wij gingen steeds uit van
do onderstelling, dat weduwen en WOCZI311, dat ouden
en afgeleefden door de gemeente moeten worden verzorgd; maar dat het Woord : >in het zweet uws aanseMns zult gij uw brood eten" zoowel een belofte als
°elf plicht inhield. In plants van gewone wekelijksehe
bedoeling hadden wij zulke jeugdige menschen al eens
een 150 off 100, opdat zij er onder Gods
Onwd—heid.

107
zegen 'weer boven op" ta oclit en komen, maar Ie vergeolt.
spoedig warm zij weer onder de
Dat geld versmolt
lieden, die "indeeld" moesten worden.
In deze da gen Ittl was het, dat evil vroegere schoolraett.tter Arnhem passeerde. 1111 ksvam nit den 2ach.
terhoek" van Gelderland. Dij kwam ens groeten.
Waarheen ?
— Naar Illinois in Noord- Amerika.
Hou ontroerde ik op dat woord. Hoe ? Heette het
in mijn binnenste. .11oe zal door ons gebrek aan
liefde en mededeelssaamhold een broeder Nederland
moeten verlaten ma in gindsche onbewoonde oorden
to gaan doelen? want metterdaad t Amerika was toen
nog in du schatting van bijna geheel onze bevollsiug
1.tet onbewoonde woeste laud, goed voor en gezocht
slechts door het uitschot der Natie. Landverhuizers,
.,een troep van die Duitsche Landverhuizers zag men•
soma, maar in Arnhem zoowel als in Rotterdam, —
met minachting en op ziju zachtst genomen, met medelijden haalde men er den schouder voor op.
— Maar hoe komt ge aan dat ide ? zoo vroeg ik
al spoedig en zie, dear haalt de man een paar brieven
to voorschijn van vroegere verhuizers.
Intrisschen had ik mijn dienstmaagd gezonden ons
Van Beano ten mijnent nit to noodigen. En wat er
nu gebeurde laat zich met geen pen beschrijven.
Do brieven, die onze landverhnizende breeder voor
den dag haalde, kon men slechts ten halve lezen : slecht
schrift, slecht papier, gebrekkige spelling, maar, 't waren
brieven van kinderen aan ouders, of van breeders arm
misters, brieven van mensehen, die men dear in den
Achterhoek had gekend, had gekend als arme daglooneis, die v., a den ecnen dag op den anderen half
in armoede ktlteen flaPhippel met zout en een stuk
roggenbrood c mler boter voortgestumperd hadden,
en die schreven dear:
"Komt tech tot ons, 0 kends loch tot ons, near dit
land van overvloed. Driemaal daags eten wij brood
en vlcusch. Wij moeten werken ja, maar houden geld
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over. Een, twee, drie dollars eiken dag te verdienen
is volstrekt geen knnst, komt toch spoedig en zoo gij
geen geld hebt voor de reis, wij zullen 't u zenden,
wij verdienen dat hier in korten tijd over. Gelijk bij
n de heide, zoo ligt bier het kostelijko Holland (tubearbeid. Voor 2 t't 3 dollars koopen wij bet den bunder,
land dat in geen 20 jaren nog mest noodig heeft on
dat wordt alzoo ons eigendom."
•
Met onzen vriend den schoolmeester lazen wij die
brieven en spraken over dat land. Wij hadden dan
ook aardrijkskundige wetenschap en kennis genoeg om
al de kracht to verstaan, die zich openbaarde in do
woorden dier eenvoudige lieden en dear ging'een licht
voor ons. op in de duisternis der diakouale bedecling.
God opende ons oog en wij zagen, dab pen groot deel
der >malaise" waar wij ons in bevonden to zoeken was
. hij de bouwers van &bets toren. Als die torenbouwers verdrongen wij malkander hier. Op een boerenerf
dat te huur of te koop kwam, spelculeerden een twintig
of een veertigtal mensehen. Wanneer een huis moest
worden gebouwd waren er een twintigtal timmerlieden
om verlegen, daar zij enders zonder werk zonden zitten.
God opende onze oogen en nu zagen wij 't. Dezelfde
God die gezegd had : in 't zweet uws aangezichts zult
gij uw brood eten, had ook gezegd: weest vruchtbaar en vervult de aarde. Er is op Gods narde nog wel
ruimte. Alleen schuif wat op. Vindt gij to Arnhem
uw brood niet, elan maar near Velp, naar Rotterdam
naar —
Amerika. En gij kerkeraad in de gemeente den
Henen, wijs uw volk dien weg, ga voor met raad •en
hnlp, gij dienaren des Woords, gij vooral voorop !
In kerkeraads en gemeente-zamenkomsten on die
zaak te bespreken, eene vereeniging op te richten om
behoeftigen, die 't verlangen mochten over te helpen : —
zie,6dat alles was het werk als van een oogenblik.
Eene brochure lieten wij het licht zien; getiteld :
z.Lraulverhuizing of waarom bevorderen -wij de Yolksverhuizing naar Noerd-Amerika, en niet naar Java."
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noruldrufStemmen verbleven zich er tegen, it
tigen wendden zicht tot ons met de bede om hulp en
raad, raad of hulp. Er kwam vrij wat beweging.
De zaak werd besproken en de verhuizing :tam spoedig
belangrijke afmetingen aan. Naar den Achterbak wits zij
den
overgi plant nit het aangrenzende Duitsehland ; Mt
Achterhoek werd zij dat naar Arnhem en omstreken
en van daar naar Zwolle en Ommen en geheel die
streken door. 't Getal der verhuizers werd groot.
Ook Ds. Saone, ook Ds. Rehiring hadden er spoedig
een open oor voor en gingen nog met den Minister
van Kol. om er op to wijzen.
Vraagt gij, wat wij daarmede wilden ?
Wel, op de vraag : waarom leidt gij die verhuizing
niet naar Java, was tot dusver liet antwoord: claarisgeen
vrijheid van godsdienst. De Gonvenieur-Generaal kan er
zonder opgaaf van redenen verwijderen, verbannen of uitzetten een ieder, wien hij gevaarlijk acht. Wat ons dear
te wachten zou staan indien dear geen verandering in
te brengen ware, laat zich denken. Verandering vroegea
wij ten dezen. 's Ministers antwoord was ontkennend.
Amerika bleef dus slechts in 't verschiet. Dit alles
gebeurde in de lento van 1845.
In den zomer greep de typhus Van Itaalle aan en
lag hij eenige dagen, vrolijk in zijn God, maar zwak
naar het uitwendige,, op den rand des gratis. Intusschen, Van Raalte Yen nog niet sterven. Wij baden
vurig mu zijne herstelling en de Heere verhoorde ons •
gebed. Toen hij weer beterde, maar zijn leger zelfs
nog niet weer verlaten Icon, decide hij ons zijn besluit mede om ook naar Amerika te verhuizen. Welk
een schok 1
Maar waarom wilde hij dat ?
Wel, die menschen, die verhuizers, onbekenttmet de
taal des lands, godvreezende lieden en uit den kring
der godvreezenden : — waar zullen zij aanlanden, wie zal
bun Mozes, wie hun Aliron zijn ? 'Zullen zij niet,
wanneer • daar geen leeraar, wanneer dear geen ender wijzer medegaat, milieu zij niet weldra een prooi
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moeten worden der godsdiensteloosheid, wanneer zij
de middelen der genade missen zullen?
Zie, doze en dergelijko vragen maakten het antwoord
noodukelijk : damn moet voorzien en bij Van llaalte
rijpi a zeer spoedig het besluit :in ark:tilledWI:held van
den Heere, ga ik met de mijnen mede. En bij ging.
In September dienszelfden jaars 1845 geleidden wij,
fnijne vrouw en ik, hem en de zijnen naar Rotterdam tot
aan on tot in het sohip, dat hem zou overvoeren. Ook
op dat schip zongen en baden wij en bevalen wij
malkander den }here aan. Maar indien ik (»pit gevoeld heb wat het is to bezwijken of door do omstandigheden bedreigd to worden te zullen bezwijken, het
was, toen ik den volgenden rustdag weer voor de gemeente was opgetreden om te prediken. Mijn bracht
verging. In da Costa's lied yen Habakuk heet het o. a.
1k voelde 't en mijn krachten zonken,
Mijn beendren smolten ik verging. •
En tech —"
Iets soortgelijks voeldo ik en toch, mochten wij
weldra zeggen :
God hielp en schrangde.
Van Raalto was heengegaan. Weldra ging ook
Veenbuizen. Weldra ook do helft van het veertiental studenten, dat ons had omringd, en do vraag rees •
voor den geest :
Moeten wij alien dear heen, is 't hier in Nederland
nu weldra gedaan ? Blijft hier niets over dan een
volk van God, dat of met do wereld verbroedert of in
onderlingo kleingeestige twisten zichzelven verscheurt,
den broeder vergijt en daardoor krachteloos den dood
der verstijving tegemoet gaat?
De tijd zou het moeten loeren en die heeft het
geleerd. Wij mochten bier op onzen post blijven en
zi,en van dag tot dag weer nicer van het heil des
neeren. Van Raalte ging derwaarts. Zijn God geleidde
Lein en de zijnen. Weiken arbeid hem daar trachtte, waartoe God hem daar heeft willen • gebruiken,
dat zegt het book der geschiedenissen Gods. Wij •
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If unnen daarvan slechts het een en ander aanvoeren.
Madden hem hier to tondo dikwerf overvallen do

zorgen van al de gemeenten, daar was zulks niet
minder het gore]. Welk een menigte verhuizers, zonder geld en zonder taal, was het, in Wier midden hij
zich daar bewoog, voor wie hij een woonplaats moest zoeken, wie hij bij 't nadere» van den winter al vast arbeid
. moest verschaffen in de plaatsen waar zij zich hadden
neergeworpen I
Onder en met behulp van vele treffelijka mannen aan
wie wij vooraf reeds hadden geschreven on mot wie wij
raad hadden genomen, mier namen ik niet nalaten mag
'brier met de innigste hoogachting to noemen, als Thonuts
de Wit, prod. te Now-York, !sank N. Wyckoff to Albany,
den Heer Kellog to Detroit en anderen, was hij ook terstond. werkzaam tot het zoeken van con oord, wear men
zich neerwerpen mocht. Hadden wij, toen wij hier le laude daarover spraken, steeds het oog gehad op Wisconsin
of Illinois, toen v. Raalte daar onderzoek deed en biddend
besluiten moest, koos hij ten slotte een nog onontgonnon gedeelte van Michigan, dat tusschen. twee macron
gelegen on van uitstekend houtgewas Noorzien, voor
het volk, dat rondom hem zich schaarde liet meest
geschikt scheen. Van achteren kwam hij itiletverf met
hooge ingenomenheid er op terug on verheugdo zich
or m, dat God hem alzoo had bestuurd. Dat voor
anderen, voor velen b. v. die het volgendo jaar met
Ds. Scholia naar Iowa trokken en daar hun Pella
stichtten, dat oord goed kon zijn, wilde hij gaarne macDMaar
-von, want bij die mensehen waren meer middelen.
voor het volk zonder geld en slechts met gezonde
krachten om te arbeiden, rekendo hij ook van achteren
do prairienstreek ongeschikt en daartegenover het
bosehrijk Michigan juist het oord voor hunne behoefte.
Wat die nederzetting daar al zoo geworden is laat
zich oppervlakkig al thans gemakkelijker zeggen, dan
vat ze bent heeft gekost. Zegt men in Amerika in
•
't algmneen:
f.S'ettlements arc good but on the bones of the Sat -

-t/

112

113

iers." (I) hoeveel to meer moet het harde dier waarheid
ondervonden worden door vreemdelingen. In van RaaIto's
toestand was zulks in elk opzicht liet geval. Niet don
broeder stond naast hem, die in maatschappelijke on tinily.kern's. zijn ovenknie was. Menschen van bet land, godvreezend ja, waarheidlievend, maar Hollanders in merg
en been, rustte alles als 't ware op hem. Kerk mi School,
haven en dorp, uitwendige en geestelijke belangen I.
Dat alles moest hij aanvatten on gelijk de eerste
boom, die er vallen zou, hare eerste slagen van zijne
hand ontfing, zoo was er letterlijk niets waarvan hij
niet het initiatief nemen, waarin hij niet do bezielende
kracht moest wezen. 't Rustte alles op horn.
En gelijk zulks in Amerika gaat
Zij, die hier geen voet konden verzetten, zoo
't scheen, zonder de voorlichting van anderen, nauwelijks
waren ze daar of zo gedroegen zich dikwerf alsof zij de
wijsheid gepacht hadden. Dit bad tengevolge, dat
men in plaats van zich in den eersten oogenblik wat
moor to concentreeron, binnen zeer korten tijd reeds
van 7 á S dorpen hoorde.
Holland zou de stad heden, waar men zich- vestigde,'
maar do Zeenwscho verhuizers wilden liever wat verder op en stichtten een dorp, Zeeland ; de Friezen eon
dorp, Friesland ; de Overijsselsehen een dorp, Overijssel ;
en, alsof dat nog niet genoeg ware, de Graafschappers
het dorp Graafschap.
Intnssehen geloof ik niet, dat ik to veel zeg, wanneer ik bew9er : Van Raalte was een man des ,gebeds,
in nadruk ran ha woord een man des gebeds. In den
aan rang van ons woord wezen wij op zijn portret en
zeiden: die man weet wat IA wil, en zoo was 't; maar
hij wist oolc, dat, wat hij ook wild() of niet wilde, dat
hij niets vermocht buiten Christus. Hij ondervond
echt,er ook dat 's Heeren genade volbracht wordt in onze
zwakheid en hij leerde Panlns nazeggen
Daarom heb ik een welbehagen in zwalchedon en

nocden, opdat de kracht van Christus in mij wane."
En nu, wat v. It. in den middelijkon weg tot stand
gebracht heeft zoo in 't maatschappelijke als kerkelijke —
Geheel do Zunlhoek van Michigan getuigt het. Dat
Holland, de stad die van dat alles als 't ware het
middelpunt is, dát getuigt het. Daar ligt het aan het
Michichan-meer met zijn boeten on schepen, met zijn
spoorweg en trein ; daar ligt het als het centrum
vooral van die acht of negen dorpen, wier namen alle
aan onze Nederlandsche gewesten doen denken ; dear
ligt het met zijne kerken en scholen, vooral ook met
zijn college en is gelijk ten jare 180 Ds. Wijekoff
reeds verwachtte, voor dat gehuele Westen tot een
.rnimen zegen. Nog meer en meer zal het dat zoker
worden, indien deszelfs volk slechts volhardt in hot
aankleven van den Heere en het belijden van Zijnen
naam.
Hoe van :Gaulle dear adwidde met hot oog op du
godsdienstige belangen ter nederzetting, getuigde do
kerk, die al zeer spoedig haar aanzijn kreeg. Hoo op
materieel, zijne bemoeijingen ter uitdieping van do
haven,
Hoe op godsdienstig-intellectueel, zijne bemoeijingen
voor de College.
Hoe dikwerf en hoeveel 'weft hij daarvoor gereisd.,
Als een proeve van dien arbeid moge liter staan eon
gesprek, dat hij had met sommige leeraren in het
Oosten.
In een bijeenkomst van leeraren had hij krachtig
gesproken en geldelijke ondersteuning gevraagd tot
verkrijging -van het stichtingfonds (Endounnon(s-found)
Men zeidu hem :
r,lJtv ijver is good, maar gij anticipeert op uwe ontwikkeling. Zorg dat gij op stoffelijk gebied eerst tot
een tameijjken trap van ontwikkeling komt on denk
dan om een College."
— Maar, was zijn antwoord, hoe Louden wij hot voor.
God, hoc voor het opkomend geslacht verantwoorden,
8

Y..Jerzittiegcn, ontginningen zijn goed maar het tweede ge-,

ht piti.t Lr Lust de vrucht
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wel voor het stoffelijke en niet ook en vooral niet
ook voor bet intellectueel-geestelijke belang der toekomst te hebben gezorgd, of die te hebben verzuimd ?
—Ja, maar, gij hebt nog geen geld, nog geen middelen,
— Juist is het dit, waarom ik mij 'vier bevind. Gij,
onze vrienden en broeders, gij hebt die, en daarom
kom ik tot u om uwe hulp in dezen.
HOB de Amerikanen, die voor wezenlijke grootheid
en verdienste oog en hart hebben, zijn arbeid weardeerden, moge hieruit blijken, dat de Theol. collecte van
New. Drunswijk hem den grand van doctor in <173 godgeleerdheid vereerd; als bewijs harer" belangstelling
0
in 'zijn volharding in eene goede zaak.
De Stedelijke Universiteit van Now-York verleende
hem dien titel insgelijks op soortgelijke gronden. ›Ik
ben er beschaamd en verlegen onder, schreef hij ons, maar
als de gelled(' wereld het wil, den nmet ik het mij
maar laten aanleunen."
In tien burgeroorlog was hij volbloed voorstander
van het behoud der Unie in den geest van Lincoln.
Bij schreef ons eens: ''t, Verstrekt niij lang niet tot
me, dat nog geen mijner zoons de wapens legen
oproer en verraad heeft opgevat."
Niet lang daarna moat hij zich er echter in verheugen, dat een hunner als vrijwilliger onder do wapenen stond. Hebben de Amerikanen geen ridderorden
of lintjes om mede te pralen, zijn zoon heat een blijvend
teeken in den strijd verworven daar die hem het verlies van zijn rechterarm heeft gekost. Met een kameraad
op virres (leeftocht) uitgegaan, werden zij overvallen
door een vijandige macht.
— ',Stijgt af," luidde het bevelwoord.
Terwij1 zijn kameraad, die op een mnilezel reed
hieraan voldeed, gaf v. H. zijn paard de sporen. Tal van
kngels en vijanden zetten hem na. Een kogel raakte
zijnen schouder, ook bijna zijn aangezicht. Spoedig
was hij in den kring zijner kameraden. Toen zijne
wad werd nagezien bleek liet, dat do gelled() arm
metal worden afgezet. Dat cutlet:ken- nu heeft zijn
•
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vader nog eengo jaren mogen gadeslaan. Deze zijn

moon is thans met are in eene Staatsbetrakinga

C.

Ten jare 1866 heeft v. Itaalte het voorrecht gehad
ma zijno gade bun oude Vaderland nog eens to bezoeken. Van Mei tot September bevonden zij zich in
ons midden. Overal ontfangen en begroet als zeer
geliefden in den Heere, was het bent een wellust to
zien, hoe de zaken der kerk waren vooruitgegaan.
Open oog voor 't geen velen ook in do Herv. kerk als
vrucht des Geestes openbaarden, leefde hij echter in den
kring dier kerk, aan wier optreden ook zijn arbeid zulk
een machtigen stoot gegeven had.
Hoe bij, in zijn tweede Vaderlandlern,ggekeerd, leed
onder den brand die zijn beminde Holland verwoestte,
terzélfder tijd, toen Chicago verbrandde, kunnen wij nict
onder woorden brengen. Ook door die ramp hielp do
lIcere heen on had v. It. daarna het genot zijn Hope •
College met het jus promovendi bekleed te zien, terwijl
de kweekelingen er nu ook ton-volle konden voorbereid worden voor de bediening des Wards. Do ophelling van het Theo]. departement dit jaar, heeft bij
niet behoeven te betreuren. Wij denken er echter bij :
zoo v. R. nog bad geleefd, ware het er waarschijnlijk
niet toe gekomen. Intusschen Zion wij met blijdschap,
dat dii klassis Holland reeds pogingen eauwendt om
die zaak hersteld te krijgen. Zij wil daartoe pogingen aanwenden om een Theologisch Professorship"
nail de inrichting daar to stollen onder den naam van
di/berms C. name Eau/te, Peoleesorship in Hope College.
Ten jare 1871 ging zijne trouwe levensgezellin hem ,
voor in de eeuwige rust. Voor 1 jaren scheen ook
zijn einde nabij en sareef hij ons een geloovigen, blij moedigen afscheidsbrief. Spoedig herstelde bij echter
weer en kon zelfs op reis gaan near Kansas, om opluikende gemeenten aldaar te bezoeken en le ordenen.
•
(3) Als leeraar aan de College was hens dit wash h epann man
cenige jaren lang opgedragen,
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In dat warmere klimaat gevoelde bij zich weer
geheel vernieuwd en met jeugdige kracht aangedan.
Dit duurde echter slechts kort. Het laatste gedeelte
zijns levens is metterdaad een tijdvak geweest van
nameloos lijden on stooping van zijn aardschen tabernakel, maar waarin de kracht zijns geloofs en zijner
lijdzaamheid zich heerlijk ten toon spreidde. Hij stiet I
9 Nov. 1876 in den ouderdom van 65 jaren.
Do dag zijner begrafenis was een dag van rouw
voor geheel Holland, ja v oor netted de kolonie acht
11 tien MO ill den omtrek. Ook
a uit andere oorden,
Wisconsin, Illinois, namen zooveel mogelijk deel aan
de plechtigheid en oPenhaarde men hoe men hem in
allo opzichten als den vader der geheele nederzetting
de core der stervenden wilde bewijzen.
Wel bleek dear, hoc de gedachtenis des rechtvaardigen in zegening is en dat de trouwe en wakkere
arbeid in den Heere niet ijdel is. En wat ons aangaat,
die te te midden van het latere geslacht, dat allerwego
de plaats van het heengaande inneemt, nog overig
zijn, met dankbare herinnering ook aan het vele•goede
en uitnemende van dozen onzen breeder, ook door ons
genoten, zeggen wij blijmoedig : rust° zijn stof zacht
tot in het einde der dagen, gelijk zijne ziel bij Jezus,
aan strijd en jammer ontrukt, reeds eeuwige zaligheid
geniet.
Zetten wij intusschen onzen tocht voort in ijverigen
arbeid en wachtende op Hem, die de Deere onze gerechtigheid is, do overste Herder en leidsman des
geloofs Jezus Christus, wien toekomt de lof en do
eer en de heerlijkheid tót in der eemvigheid.
Bij zij met de kinderen en behuwd kinderen van
dezen onze beminden broeder on zuster.
zij met dat
Holland in Michigan en met al de nederzettingen
Qoo dear als elders en :Attie ze tot een zoutend zout
-onder de duizenden die deze oorden komen bevolken.

hij

It.orrnt,
4 OeMber 1877.

A. BRUMMELICAMP.

PINKSTERLIEDEREN
NAAR
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I.
'/ie, Pinkster komt bij 't feestgelui der klokken;
Natuur juicht mee ; aan alle struiken bloeit
Een blijde roos, die als een vuurvlam gloeit,
Waarbij gij hart yan. heilgo vreugd voelt schokken.
0, Geest, die eens in gouden vuurgo vlokken • .
Op 't buigend hoofd der jongren nederwoeit!
Och, worde ook ik door Uwen doop besproeid 1 •
Zend van Uw vuur 66a vonk op 's dichters lokken !
Ik weet het wet, niet waardig ben 'k die eer;
Maar, — werd geloof en hoop door U vergeten?
En daalt Go alleen op heilgo honfden neer?
Mag de arme U ook niet vroolijk welkom heeten ?
De visscherámt bezoekt Gij telkon keer ,
En aan des zondaars diSch zijt Gij gezeten.

De Ileilge Geest is vrije gave Gods;
Het Woerd — het is een vaste en eintwge rots,
Wat waant gij dien met oven staf te steunen ? .
Eh Ilij zon slapen, Dij zich niet bekreunen
Aan ;vat Ilij vasthield achttien honderd jaar,
Omdat gij droomt van dreigend, bang gevaar?
Gij kleingeloovige, zondt, gij versagen ?

